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Önemli Mefle ve Kay›n Türlerinin Asiditeleri*
Mualla BALABAN, Günefl UÇAR, Ethem U⁄UR
‹stanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, ‹stanbul-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 25.09.1996

Özet: Odunun asiditesi; metallerde korozyona, odunda renklenmelere yol açmas›, sentetik tutkallar›n sertleflmesi üzerine olan
olumsuz etkileri, odun emprenye maddeleri üzerine olan etkileri ve baz› öteki etkileri ile büyük bir teknik öneme sahiptir.
Araflt›rmada, Belgrad Orman›nda yetiflen Quercus frainetto (öz ve diri odun ayr›m› yap›larak) ve Fagus sylvatica odunlar›n›n so¤uk
su ve s›cak su pH de¤erleri ile birlikte ba¤l›, serbest ve toplam asiditeleri mili ekivalent mol cinsinden belirlenmifltir. Ayr›ca, bu türlerin
ekstrakte edilmifl odunlar›nda da benzer yöntemler uygulanm›fl ve odunun as›l bileflenlerinin ve özellikle ekstraktif maddelerinin
asiditeye katk›lar› ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r.
‹ncelenen türlerin asidik karakterde oldu¤u belirlenmifl ve asiditede ilk s›ray› mefle öz odunu al›rken, bunu mefle diri odunu ve kay›n
odunu izlemifltir. So¤uk su pH de¤eri ile odundaki serbest asitler, s›cak su ve 0.1M sodyum asetat (CH3COONa) çözeltisi ile odundaki
ba¤l› ve toplam asitler tayin edilmifltir. Ayr›ca, bu ekstreler ayarl› baz çözeltisi ile titre edilerek ekivalent noktalar› belirlenmifl ve her
üç örne¤in ba¤l› ve serbest asiditeleri mili ekivalent mol cinsinden hesaplanm›flt›r. S›ras›yla alkol-benzen ve alkol çözücüleriyle
ekstrakte edilmifl olan odun örneklerinde de so¤uk su, s›cak su ve 0.1M CH3COONa çözeltilerindeki pH de¤erleri ve asit ekivalentleri
incelenmifl ve bu de¤erler ekstrakte edilmemifl odun ile k›yasland›¤›nda daha düflük olduklar› görülmüfltür. Ayr›ca incelenen odunlar›n
alkol-benzen ve alkol ekstrelerinin pH de¤erleri ve asit mili ekivalentleri de belirlenmifltir. Her üç tip örne¤in alkol-benzen ve alkol
ekstrelerinin pH de¤erlerinin oduna k›yasla belirgin ölçüde düflük olduklar› saptanm›flt›r.

The Acidity of Important Beech and Oak Species
Abstract: The corrosion of metals in contact with wood, discoloration of wood itself, undesirable effects on wood preservatives and
the curing of the synthetic resins especially glues in fiberboards, particleboards and some other effects could be traced back to the
acidity of wood. Thus, this phenomenon is of a great importance in the wood utilization.
In this study, two important industrial wood species , Quercus frainetto and Fagus sylvatica grown in Belgrad Forest in Turkey were
investigated with respect to free, bound and total acidity of wood. Cold and hot water extracts were taken to determine the free
and bound acidity respectively. The extraction with 0.1M CH3COONa solution delivered the total acidity. The wood samples extracted
with alcohol-benzene and alcohol solvents successively were investigated according to the same methods. They showed much lower
acidity than those of unextracted wood. Additionally, the wood extractives were isolated and their contribution to the wood acidity
was estimated. According to the results the oak heartwood exhibited most acidic character. The extractive material played a
subordinate role in the total acidity of beech wood, whereas nearly half of the acidity in oak wood originated from the extracts
especially tannins.

Girifl
+

Çözeltideki hidronyum (H3O ) iyonu aktivitesinin eksi
logoritma karfl›l›¤› olan pH de¤eri ortam›n asidik, bazik
veya nötral oldu¤unun göstergesidir. Odunun pH’s›n›n
bilinmesi plastik, metal ve di¤er endüstri sistemlerinde
önemli bir eleman olan bu hammaddenin, daha etkin bir
flekilde kullan›lmas›na yard›mc› olacakt›r. Yaprakl› ve i¤ne
yaprakl› a¤aç odunlar›n›n pH’s›n› tayin etmek için birçok

araflt›rmalar yap›lm›fl olmas›na ra¤men, flimdiye kadar
kesin standart yöntemler ortaya konamam›flt›r. Bunun en
önemli nedenleri, odunun kat› madde olmas›, suda
çözünmemesi ve direkt elektrod dald›r›larak pH tayininin
ancak özel koflullarda yaklafl›k olarak yap›labilmesidir.
Odunun asiditesinin hem onun endüstrilerdeki
kullan›m›n›, hem de oluflan son ürünün kalitesini etkiledi¤i
yap›lan araflt›rmalarla ortaya konmufltur. Ço¤u a¤aç

Bu çal›flma ‹stanbul Üniversitesi Araflt›rma Fonu taraf›ndan T-189/050396 nolu proje ile desteklenmifltir.
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türlerinin özellikle yaprakl› a¤açlar›n do¤al olarak asidik
karakterde oldu¤u bilinmektedir. Bu özelli¤in, yaprakl›
a¤aç odunlar›n›n kullan›m› ve ifllenmesi s›ras›nda dikkate
al›nmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r (1). Örne¤in mefle, kestane
ve okaliptus gibi yaprakl› a¤aç odunlar› metal ile temas
etti¤inde korozyona neden olmaktad›r (2,3,4). Yonga
levha, kontrplak, lamine kereste ve lif levha gibi odun
iflleyen endüstrilerde sentetik tutkallar kullan›lmaktad›r.
Kullan›lan odunun asiditesinin tutkal›n yap›flmas›nda etkili
bir rol oynad›¤› belirlenmifltir. Yonga levha üretiminde
kullan›lan baz› odunlar›n pH’s›n›n tutkallar›n sertleflme
reaksiyonlar›n› etkiledi¤i, bu odunlarda serbest hale
geçen düflük molekül a¤›rl›kl› maddelerin tutkal faz›na
geçti¤i ve bunlar›n sertleflme reaksiyonunu geciktirdi¤i
düflünülmektedir (5).
Johns ve Niazi (6) üre-formaldehit tutkal›n›n jelleflme
süresi üzerine çeflitli odun türlerinin etkilerini
araflt›rm›fllard›r. Bu çal›flmada incelenen türlerden elde
edilen ekstrakt›n tamponlama kapasitesi ve pH’s› ile
tutkal›n jelleflme süresi aras›nda bir iliflki oldu¤u
belirlenmifltir. Ayr›ca a¤aç malzemenin emprenye
edilmesinde de odunun pH’s›n›n etkili oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Emprenye maddesi daha asidik odunlarda daha h›zl› bir
flekilde oduna ba¤lanmaktad›r (7).
Odunun asiditesinin öncelikle a¤ac›n türüne, yafl›na ve
yetiflme ortam›ndaki fiziksel koflullara ba¤l› oldu¤u
bulunmufltur (8). Bir baflka araflt›rmada ise a¤ac›n kesim
mevsiminin odunun pH’s› üzerine önemli bir etkide
bulunmad›¤› belirlenmifltir (9). Ayn› a¤açta farkl›
yüksekliklerden al›nan örneklerde yap›lan pH
incelemelerinde, kay›n odununda bir de¤ifliklik
görülmezken, mefle öz ve diri odunlar›nda a¤açta
yukar›dan afla¤›ya do¤ru zay›f bir pH art›fl› saptanm›flt›r
(10). Befl yaprakl› a¤aç türünün incelendi¤i bir
araflt›rmada her bir odunun asiditesinin özellikle ›s› ve
rutubet koflullar›nda di¤erinden farkl› oldu¤u, ve çeflitli
odun türlerini ay›rmada bu özellikten faydalanabilece¤i
vurgulanm›flt›r (11). Baz› a¤aç türlerinin odun ve kabuk
pH’lar›n›n incelendi¤i bir araflt›rmada, genelde kabuk
çözeltilerinin oduna göre daha asidik oldu¤u belirlenmifltir
(15).
Asit karakterli ekstraktif maddeler, polyozlardaki
asetil gruplar› ve uronik asitler odundaki asiditenin en
önemli kaynaklar›d›r. Odunun as›l bileflenleri olan selüloz
ve ligninin ise asiditeye katk›da bulunmad›¤›
bilinmektedir. Laboratuar düzeyinde elde edilen saf
selülozda karboksil grubu olsa da do¤al selülozda

karboksil grubunun varl›¤› hiçbir zaman kesin olarak
kan›tlanamam›flt›r.
Odundaki organik asitler, ba¤l› veya serbest yap›da
ekstraktifler içinde, basit organik asitler (asetik, formik
ve okzalik asitler ) veya kompleks polifenoller olarak
bulunmaktad›r (2,12). Odunun asiditesi ekstraktiflerin
oksidasyonu ve as›l bileflenlerin (polyoz, selüloz ve lignin )
hidrolitik ve termolitik degredasyonu ile art›fl gösterir.
Asetik asit odunda en fazla bulunan uçucu organik asittir.
Daha az oranda bulunan di¤er uçucu asit ise formik
asittir. Odundaki asetik asidin ana kayna¤› polyozlardaki
asetil gruplar›d›r. Bu gruplar yaprakl› a¤aç polyozlar›nda
ksilanlara i¤ne yaprakl› a¤aç polyozlar›nda ise mannanlara
ester fleklinde ba¤l› olarak yer al›r (7). Odunda bulunan
di¤er uçucu organik asit olan formik asidin, ifllem
görmemifl odunda, çok az miktarda bulunan formil
gruplar›ndan kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. Formik asidin
büyük bir olas›l›kla asit ve alkali flartlar alt›nda odun
polisakkaritlerinin bozunmas›ndan olufltu¤u sonucuna
var›lm›flt›r (13).
Mefle, hufl, duglas göknar›, tik gibi türlerin
odunlar›ndan farkl› s›cakl›klarda üretilen organik asitlerin
gaz kromatografisi ile belirlendi¤i bir araflt›rmada, bu
türlerde özellikle de¤iflik miktarlarda asetik, formik ve
propiyonik asitlerin varl›¤› belirlenmifl ve az miktarda
butirik ve krotonik asitlerin olufltu¤u da saptanm›flt›r (7).
Ekstraktif maddeler içinde yer alan reçine asitleri,
odunda az bir yüzdeyle bulunan ya¤ asitleri ve özellikle
yaprakl› a¤açlarda daha fazla bulunan tanenler odunun
asiditesine önemli bir katk›da bulunmaktad›r. So¤uk su
pH’s› odunun serbest asiditesini, s›cak su pH’s› ise
odundaki ba¤l› asiditeyi gösterirken, 0.1M CH3COONa
çözeltisi ile odunun ifllenmesi toplam asiditeyi verdi¤i
bildirilmektedir. Sodyum asetat çözeltisi ile yap›lan ifllem
s›ras›nda asidik yap›lar bu tuz çözeltisi ile etkileflerek,
kendine ekivalent miktarda asetik asit oluflturmaktad›r.
Odundaki serbest karboksil gruplar›n›n belirlenmesi için
odun örne¤inin %3’lük NaCl çözeltisi ile ifllenmesine
dayal› yeni bir yöntem de önerilmifltir (14). Mefle, kestane
ve okaliptus gibi yaprakl› a¤aç türlerinin tanence zengin
oldu¤u bilinmektedir. Tanenlerin yap› tafl› olan gallik asit
oldukça asidik bir yap›ya sahiptir. Bu araflt›rmada, hem
odun iflleyen endüstrilerde büyük bir öneme sahip
olmalar›, hem de ülkemizde do¤al olarak yetiflen ve büyük
orman alanlar› oluflturan türler olmalar› nedeniyle mefle
ve kay›n odunlar› incelenmek üzere seçilmifltir. Ayr›ca bu
türlerin odunlar›n›n özellikle meflenin oldukça asidik bir
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karaktere sahip olmas› ve yüksek miktarda tanen
(ekstraktif madde) içermesi seçimi olumlu yönde
etkilemifltir. Çünkü, bu çal›flmada ekstraktiflerin odunun
asiditesine yapt›¤› katk› da ortaya konmak istenmifltir.
Araflt›rman›n as›l amac› ise incelenen türlere ait odunlar›n
ba¤l›, serbest ve toplam asiditelerini belirlemektir.

Materyal ve Metot
Araflt›rmada incelenen kay›n (Fagus sylvatica) ve
Macar meflesi (Quercus frainetto) odunlar› Belgrad
Orman’›ndan 2.Bonitet meflcerelerinden al›nm›flt›r.
A¤açlar›n dolgun gövdeli olmas›na, çürüklük, budak ve
reaksiyon odunu gibi kusurlar içermemesine dikkat
edilmifltir. Örnekler, a¤açta 1.30 m yükseklikten diskler
fleklinde al›nm›fl ve meflede diri ve öz odun ayr›m›
yap›lm›flt›r. Disklerden örnek haz›rlama ifllemi TAPPI
Standartlar›
T
257-om
85’e
(18)
göre
gerçeklefltirilmifltir. Buna göre, örnekler önce
yongalanm›fl daha sonra bu kaba yongalar Willey
de¤irmeninde ö¤ütülmüfltür. Elde edilen odun unu hava
kurusu hale geldikten sonra a¤z› s›k› kapanan cam
kavanozlara konulup saklanm›fl ve odun örneklerine
afla¤›da anlat›lan analizler uygulanm›flt›r.
So¤uk su pH belirlemesi : Tam kuru 10 g odun
örne¤i üzerine 100 mL ultra saf su eklenerek 24 saat
bekletilmifltir. Süre sonunda örnek süzülmüfl ve elde
edilen süzüntü 250 mL’ye tamamlanm›flt›r. Haz›rlanan
ekstreden 100 mL al›n›p pH metrede pH’s› ölçüldükten
sonra ekstre, ayarl› 0.1M NaOH çözeltisi ile nötralizasyon
noktas›na kadar titre edilmifltir. Buna göre çözeltinin ilk
pH de¤erinin belirlenmesinden sonra çözelti içine belli
hacimde 0.1M NaOH çözeltisi eklenerek 120 saniye
kar›flt›r›larak beklenmifl süre sonunda pH de¤iflimi
kaydedilmifltir. Ekstrakte edilmifl ve ekstrakte edilmemifl
odun örneklerine ait so¤uk su ekstrelerinin pH ve
ekivalens noktalar› bu yönteme göre saptanm›flt›r. Bütün
analizler s›cakl›k de¤iflimine göre pH ayar› yapan
Metrohm marka bir pH metre ve Orion marka bir pH
elektrodu ile yap›lm›flt›r.
S›cak su pH belirlemesi : Bu yöntem de yine 10 g
odun unu üzerine 100 mL ultra saf su eklenmifl ve bu kez
geri so¤utucu alt›nda 3 saat kaynat›lm›flt›r. Süre sonunda,
elde edilen ekstre so¤uk su pH tayininde anlat›ld›¤› gibi
0.1M NaOH çözeltisi ile titre edilerek pH de¤iflimleri
kaydedilmifltir. Yöntem hem ekstrakte edilmifl hem de
ekstrakte edilmemifl odun örneklerine uygulanm›flt›r.

0.1M CH3COONa çözeltisi ile pH belirleme : 25 g
tam kuru odun örne¤i üzerine 300 mL 0.1M sodyum
asetat çözeltisi eklenerek 24 saat oda s›cakl›¤›nda
bekletilmifltir. Süre sonunda örnek s›ras›yla önce 150 mL
0.1M sodyum asetat çözeltisi ard›ndan 3 kez 150’fler mL
saf su ile y›kand›ktan sonra, toplam süzüntü 1 L ye
tamamlanm›flt›r. Buradan al›nan 200 mL’lik ekstrenin
önce pH de¤eri saptand›; ard›ndan yine 0.1M NaOH
çözeltisi ile yukar›da anlat›ld›¤› gibi titre edildi(16).
Yöntem ekstrakte edilmifl ve ekstrakte edilmemifl bütün
odun örneklerine uygulanm›flt›r.
Alkol-benzen ekstraktiflerinde pH belirleme : Odun
örne¤inin alkol-benzen (1:2) çözücüsü ile sokslet
sisteminde ekstraksiyonu sonras› elde edilen ekstre ilk
olarak 50 mL siklohekzan ile 2 gün bekletilmifltir. Süre
bitiminde çözelti, ay›rma hunisine al›nm›fl ve ekstre tekrar
50 mL siklohekzan ile çalkalanm›flt›r. Ay›rma hunisine
al›nan siklohekzan faz› bu kez 50’fler mL ultra saf su ile
arka arkaya 2 kez çalkalanm›flt›r. Böylece siklohekzanda
çözünmüfl olan ekstraktif maddeler su faz›na al›nm›flt›r.
Bu çözeltinin pH tayini ve 0.1M NaOH çözeltisi ile titre
edilmesi daha önce belirtilen standart yönteme göre
yap›lm›flt›r.
Daha sonra ayn› alkol-benzen ekstresi 50 mL ultra saf
su ile çalkalanm›fl ve 24 saat bekletildikten sonra al›nan
faz 100 mL ye tamamlanm›flt›r. Bu ekstrenin pH de¤eri ve
alkali ile titrasyonu s›ras›ndaki pH de¤iflimleri yukar da
belirtilen standart yönteme göre yap›lm›flt›r.
Alkol ekstraktiflerinde pH belirleme : Alkol-benzen
ile ekstrakte edilmifl olan odun unu bu kez sokslet
sisteminde %95’lik etanol ile ekstrakte edilmifltir. Elde
edilen ekstre ard arda 2 kez 50’fler mL ultra saf su ile
çalkalanm›fl ve elde edilen çözeltinin pH’s› ve alkali
titrasyonu daha önce belirtilen standart pH yöntemine
göre çal›fl›lm›flt›r.

Bulgular ve Tart›flma
Araflt›rmada incelenen ekstrakte edilmifl ve ekstrakte
edilmemifl mefle öz, diri ve kay›n odunlar›n›n so¤uk su,
s›cak su ve 0.1M CH3COONa çözeltisindeki pH de¤erleri
Tablo 1. de verilmektedir. ‹ncelenen üç odun örne¤i s›cak
su ve so¤uk su pH de¤erleri aç›s›ndan k›yasland›¤›nda
içlerinde mefle öz odununun en düflük pH’ya sahip oldu¤u
görülmektedir. Mefle odununun yüksek asiditesinin
olas›l›kla odunda mantar büyümesini önleyici bir faktör
olabilece¤inin alt› çizilmelidir. Mefle, mantardan
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So¤uk su pH

S›cak su pH

A¤aç
Türleri

Mefle öz odunu
Mefle diri odunu
Kay›n odunu

0,1M CH3COONa
çözeltisindeki pH

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

4,02
4.51
5.65

4.83
5.56
6.53

3.72
4.35
5.40

4.23
4.98
5.63

5.87
6.02
6.56

5.98
6.26
6.80

etkilenmeyen veya çok az etkilenen tek odun örne¤idir.
Mantarlar›n, odunda üretilen asitler taraf›ndan yarat›lan
olumsuz bir pH ortam›nda etkisiz hale getirildi¤i veya
uzaklaflt›r›ld›¤› kabul edilmektedir (4).
Ayr›ca her bir odun örne¤inin s›cak su ve so¤uk su pH
de¤erleri incelendi¤inde s›cak su pH’lar›n›n daha düflük
(asidik) oldu¤u kesin bir flekilde görülmektedir. So¤uk su
yöntemi ile odundaki yaln›zca serbest asitler belirlenirken,
s›cak su pH tayininde kaynatma s›ras›nda odundaki
esterler parçalanmakta ve bunun sonucu olarak da daha
düflük pH de¤erleri elde edilmektedir. Yap›lan bir baflka
çal›flmada so¤uk su çözünürlü¤ü mefle öz odununda
%6.38, mefle diri odunda %4.01, kay›n odununda
%2.30, s›cak su çözünürlü¤ü ise yukar›daki s›rada
%10.25, %6.71,ve %3.36 olarak bulunmufltur (17).
Burada odunun pH de¤eri (asiditesi) ile çözünürlük
de¤erleri aras›nda bir ba¤lant› kurulabilece¤i
görülmektedir. Artan çözünürlü¤ün fazla ekstraktif
maddeden kaynaklanabilece¤i, asiditenin de buna paralel
olarak artaca¤› söylenebilir.
Tablo 1’de verilen ekstrakte edilmifl ve edilmemifl her
bir odun örne¤ine ait pH de¤erleri incelendi¤inde, bütün
analizlerde ekstrakte edilmemifl örneklerin pH’lar›n›n
daha düflük oldu¤u aç›k bir flekilde görülmektedir.
Buradan odundaki ekstraktif maddelerin odunun
asiditesine katk›da bulundu¤u gerçe¤i kesin olarak
görülmektedir. Kay›n odununun ise incelenen örnekler
içersinde en az asiditeye sahip oldu¤u belirlenmifltir.
So¤uk su pH’s› ile belirlenen serbest asit miktar› kay›n
odununun ekstrakte edilmifl ve ekstrakte edilmemifl
örneklerinde bariz bir pH farkl›l›¤› göstermektedir.
Buradan, bu türde serbest asit gruplar›n›n asidite üzerine
yapt›¤› etki ortaya ç›kmaktad›r.
Ayr›ca, Tablo 1 de incelenen örneklerin 0.1M
CH3COONa çözeltisindeki pH de¤erleri de verilmekte ve
burada yine mefle öz odunu en düflük pH de¤eri ile ilk
s›ray› almaktad›r. ‹lk bak›flta CH3COONa çözeltilerindeki

Tablo 1.

Ekstrakte Edilmifl ve
Ekstrakte Edilmemifl
Odunlar›n pH De¤erleri

pH de¤erlerinin nötral alana yak›n olmas› asiditenin fazla
olmad›¤› izlenimini uyand›rsa da bu tuz çözeltisinin
ortamda fazla miktarda bulunmas› nedeniyle tampon
etkisi yapt›¤› unutulmamal›d›r. Yap›lan bir araflt›rmada,
odunda CH3COONa yöntemiyle belirlenen asitlerin
(ekstrakte edilemeyen ba¤l› asitler) yonga levha üretimi
s›ras›nda
üre-formaldehit
polikondenzasyon
reaksiyonunun katalizinde önemli bir rol oynad›¤› ortaya
konmufltur (16).
Mefle öz ve diri odunlar› ile kay›n odununun mili
ekivalent mol cinsinden içerdikleri asit miktarlar› Tablo
2’de verilmektedir. Buna göre, hem ekstrakte edilmifl
hem de ekstrakte edilmemifl odun örneklerinde 0.1M
CH3COONa çözeltisi ile ifllendi¤inde en yüksek asit
ekivalentlerine ulafl›lmaktad›r. Bu de¤er odundaki toplam
asiditeyi göstermektedir (16). Tablo 2. de incelenen odun
örneklerinin asit ekivalentleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda yine,
ekstrakte edilmemifl mefle öz odunun 0.1M CH3COONa ile
muamele edilmesi ile en yüksek de¤erin elde edildi¤i
görülmektedir. Yine ayn› tablodan mefle öz ve diri
odunlar›nda serbest asidite ekivalentlerinin ayn› oldu¤u
görülmektedir. Ba¤l› asidite de¤erleri incelendi¤inde her
iki odun örne¤i aras›nda az bir fark ortaya ç›karken
toplam asidite de bu fark giderek artmaktad›r. Toplam
asiditenin mefle öz odununda diri oduna göre yaklafl›k
%50 daha fazla olmas›, olas›l›kla öz odundaki tanenlerden
daha genel anlamda ekstraktif maddelerden
kaynaklanmaktad›r.
Yine ayn› tabloda yer alan ekstrakte edilmifl odun
örneklerinin so¤uk su, s›cak su ve 0.1M CH3COONa
çözeltisindeki asit ekivalentlerinin ekstrakte edilmemifl
oduna göre yaklafl›k %50-80 daha düflük oldu¤u
görülmektedir.
Tablo 2’de görülen ekstrakte edilmifl odun örneklerine
ait olan asidite de¤erleride büyük bir olas›l›kla odunda
bulunan asetil gruplar› ve uronik asitlerden
kaynaklanmaktad›r.
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A¤aç
Türleri

Mefle öz odunu
Mefle diri odunu
Kay›n odunu

So¤uk su
(Serbest asidite)

S›cak su
(Ba¤l› asidite)

0,1M CH3COONa
(Toplam asidite)

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

Ekstrakte
edilmemifl

Ekstrakte
edilmifl

1.78
1.78
1.275

0.255
0.255
0.735

3.57
3.06
1.225

1.02
0.89
0.735

22.24
13.26
4.116

12.24
8.16
2.156

‹ncelenen her üç odun örne¤inin alkol-benzen ve alkol
ekstrelerinin pH de¤erleri ve asit mili ekivalentleri Tablo
3’de verilmektedir. Mefle öz ve diri odunlar› ile kay›n
odununa ait ekstrelerin pH de¤erlerinin oduna k›yasla
oldukça düflük (asidik) oldu¤u görülmektedir. Yine ayn›
tabloda her bir odun örne¤inin alkol-benzen ve alkol
ekstrelerinin toplanmas› ile elde edilen de¤er, bir baflka
deyiflle ekstraktiflerden kaynaklanan toplam asidite
de¤erleri de verilmektedir. Ekstraktiflerden elde edilen
toplam asidite de¤eri, ayn› odunun ekstrakte edilmemifl
örne¤inin toplam asidite de¤eri (0.1M CH3COONa asit
ekivalenti) ile k›yasland›¤›nda oldukça düflük oldu¤u
görülmektedir. Ayr›ca, yine ayn› tablodan odunlar›n
içerdi¤i ekstraktif maddelerin odunun asiditesine önemli
bir katk›da bulundu¤u aç›k bir flekilde görülmektedir.
Alkol-benzen çözünürlü¤ü mefle öz odununda %4.17,
mefle diri odunda %3.42, kay›n odununda %1.77, alkol
çözünürlü¤ü ise s›ras›yla %2.55, %1.81 ve %0.45
oldu¤u bulunmufltur (17). Mefle öz odununda hem alkol-

Tablo 2.

benzen hem de alkol çözünürlü¤ü di¤er örneklere göre
daha fazlad›r. Buna uygun flekilde, bu çal›flmada mefle öz
odunu ekstresinin toplam asidite de¤erinin mefle diri
odununkine göre yaklafl›k %50 daha fazla oldu¤u aç›k bir
flekilde görülmektedir. Buradan odundaki ekstraktif
maddelerin odunun asiditesi üzerine yapt›¤› etki bir kez
daha kan›tlanm›fl olmaktad›r. Kay›n odununda ise alkolbenzen ve alkol çözünürlükleri oldukça düflük, buna
paralel olarak ekstraktiflerden kaynaklanan asidite de
di¤er örneklere göre çok daha düflüktür. ‹ncelenen her üç
ekstrede de sulu ortamdaki pH de¤erlerinin siklohekzan
fraksiyonuna göre daha asidik olmas› polar ortamda
büyük bir olas›l›kla asidik gruplar›n hidroliz olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Tablo 4’de ise incelenen türlerin ekstrakte edilmifl
odun örneklerinin toplam asidite de¤erleri ile
ekstraktiflerin toplam asidite de¤erleri toplanarak elde
edilen sonuçlar, ekstrakte edilmemifl odunlar›n toplam
asidite de¤erleri ile k›yasland›¤›nda bulunan de¤erlerin
Tablo 3.

A¤aç Türleri

Mefle öz odunu

Mefle diri odunu

Kay›n odunu

Alkol-benzen ex.
Siklohekzan faz›
Alkol-benzen ex.
Su faz›
Alkol ex.
Su faz›
Alkol-benzen ex.
Siklohekzan faz›.
Alkol-benzen ex.
Su faz›
Alkol ex.
Su faz›
Alkol-benzen ex.
Siklohekzan faz›
Alkol-benzen ex.
Su faz›
Alkol ex.
Su faz›

Mefle Öz ve Diri
Odunlar› ile Kay›n
Odununun Asiditeleri
(mili ekivalent mol/100
gr odun unu)

pH

Asidite(mili eki. mol)

3.26

0.7448

2.89

3.3712

3.24

4.144

3.29

0.7369

2.89

2.4558

3.34

1.4974

3.75

0.1107

3.22

0.7595

4.3

0.3704

Toplam asidite

Mefle Öz ve Diri
Odunlar› ile Kay›n
Odununun
AlkolBenzen
ve
Alkol
Ekstrelerinin Asiditeleri

8.26

4.69

1.24
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Önemli Mefle ve Kay›n Türlerinin Asiditeleri

A¤aç Türü
Mefle öz odunu
Mefle diri odunu
Kay›n odunu

Eks. Edilmemifl odun
22.24
13.26
4.11

Eks. Edilmifl Odun +Ekstraktif

Tablo 4.

Ekstraktiflerin ve Odunlar›n Toplam
Asiditelerinin Karfl›laflt›r›lmas›

12.24 + 8.26 = 20.5
8.16 + 4.69 = 12.85
2.15 + 1.24 = 3.39

birbirine yak›n oldu¤u görülmektedir. Tabloda ekstrakte
edilmifl ve edilmemifl odun örnekleri için toplam asiditeyi
veren 0.1 M CH3COONa de¤erleri al›n›rken, odun
ekstraktlar› için sulu çözeltideki de¤erleri al›nm›flt›r. Bu
k›yaslamada ekstraktlar›n toplam asidite de¤erlerinin
biraz daha düflük olmas› olas›l›kla ekstraklar›n sulu
çözeltilerinin incelenmesinden kaynaklanmaktad›r. E¤er
ekstraktlar 0.1M CH3COONa çözeltisinde incelenseydi,
olas›l›kla bu fark olmayacakt›. Öte yandan iki de¤erin
k›yaslanmas›nda asiditelerin birbirine yak›n olmas›
yöntemlerin do¤rulu¤unu göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, bu çal›flma ile mefle öz odununun
incelenen örnekler içersinde en fazla asidik oldu¤u ve bu
türdeki ekstraktiflerin odunun asiditesine önemli bir

katk›da bulundu¤u ortaya ç›km›flt›r. ‹ncelenen örnekler
aras›nda kay›n odununun bütün analizlerde en düflük
asiditeye sahip oldu¤u görülmüfltür. Üç tip odun
örne¤inde serbest, ba¤l› ve toplam asidite de¤erleri
incelenmifl ve bunlar aras›nda 0.1M CH3COONa ile elde
edilen asit ekivalentlerinin odunda gerçek asiditeyi
gösterdi¤i bir kez daha kan›tlanm›flt›r. Ekstraktif
maddelerin asiditeye katk›s›n› belirlemek için odun
örnekleri alkol benzen ve alkol çözücüleri ile ekstrakte
edilmifltir. Böylece ekstraktif maddeleri uzaklaflt›r›lm›fl
olan odun ile ekstrakte edilmemifl odun örnekleri serbest,
ba¤l› ve toplam asidite de¤erleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›fl
ve aralar›nda oldukça önemli farklar oldu¤u görülmüfltür.
Ayr›ca, ülkemizde ilk kez bu çal›flmada kullan›lan
ekstrelerdeki pH belirleme yöntemi olumlu sonuç
verdi¤inden baflka türlerde de denenmesi önerilebilir.
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